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May 1861

Grand Rapids, Michigan

It was reported in Ter Nagedachtenis van Rev. Cornelius van der Meulen that Vander Meulen
was installed as pastor of the Second Reformed Church. Rev. Albertus C. Van Raalte preached
the sermon that morning on I Thessalonians 5.25 (page 125). The newly installed pastor preached
at the afternoon service.
In Dutch; translation by Dr. Henry ten Hoor, 2001.

IN MEMORY

OF

REV. CORNELIUS VAN DER MEULEN

Entered According to Act of Congress in the year of our Lord, 1876

by J. Strien, in the Office of the Librarian of
Congress at Washington

Grand Rapids, Mich.

"The Standard Printery," Lyon Street
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congregation was revealed to him, his decision was made

know, he said, "God wants to use me here, Grand pids has not
lost!" No matter how badly the congregation was divided at that
time, though not against him personally, he was not afraid to go.
On the first Sunday in May he began his regular work in
Grand Rapids. He was introduced to it and ordained in the
morning by Dr. A,C,Van Raalte using I Thess. 5:25, and in the
afternoon father preached to a large congregation his first
jermon on a text chosen from Luke 13:6-9 on the powerfully
gripping words making an immediate impression: "Lord! Let it be
for this year while I fertilize it."
Thus his work there was begun. He saw his sheep on Sundays
under one roof, but soon discovered that they were,
notwithstanding, divided in two. There was also little harmony
between the consistory and members of the congregation.

The

congregation was so weakened that they, at least during the first
year of father's service, asked the Board of Domestic Missions
for support. It lasted, however, only two or three weeks, and
then the rupture was healed and the congregation began to
develop. "Many people," brother van Driele writes about those
early times, "those who came careless and godless from the
Newtherlands were converted to the Lord. They had come here for
the earthly bread, but found besides that also the bread of life.
God's people who had brought from the Netherlands the core of
truth in their hearts were revived, instructed, ordained.
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digd, wij hebben op. den duur soms veel vermorst, zoo ik
als anderen ; maar in 't verslagen hart wil God wonen.
Hoe gaarne wij u begeeren, zoo ongaarne zal het de duivel
willen, en als het God's wil en weg mogt zijn u eens hier te
brengen dan zal het razen en tieren van den duivel niet
achterblijven." Met zulk schuldgevoel, met zoodanige
held en Christelijke openhartigheid werd destijds dit beroep
aangedrongen. Van 't begin woog het vader dan ook zwaar
op 't hart, ofschoon het hem door vele van zijne naaste
vrienden even sterk werd afgeraden. Zoo ontving hij eens
een brief in dien ontmoedigenden sterk afradenden geest
geschreven. Maar oogenblikkelijk antwoordde hij er Op:
"'k Heb den uwen ontvangen en er onder aan geschreven:
Wees uzelven genadig !" Met zijn vergezicht in de toekonist,• zijn doorzicht door bezwaren en moeijelijkheden.
zijn sterk geloof, zijn vast verrrouwen en zijne doorgaande
opgeruimdheid van hart, Wits hij evenwel ook een man van
wijsheid en voorzigtigheid. Zoo maar sprongen In het duistere Wagen deed hij niet ligt. Hij geloofde in Gods VoorzieMg,heid, maar die Voorzienigheid was hem geen fatalisme,
'twos daarom dat hij zich noch aan de eene zijde afschrikken; nick aan de andere lokken en trekken liet, maar eerst
zelf persoonlijk kennis van zaken ging nemen, ten einde
met voile bewustheid eene keuze te kunnen doen die hem
nooit zou berouwen. Voornamelijk was het er hem bij die
kennisneming om te doen de gezindheid der jeugdigen, den
geest van het opgroeijend geslacht te vernemen. In die
jeugd' zag hij met zijn diepen blik, de gemeente eener niet
ver verwijderde toekomst. Naar de gezindheid der jeugd,
kon hij dan ook gemakkelijk het gehalte der toekomstige
gemeente -voq.spellen, vooruit reeds berekenen of de bestaande gemeente, wat ook haren tegemvoordigen toestand
wezen mogt; al dan niet eene toekomst hebben zou. Wel
verre van bijgeloovig te zijn, rekende hij steeds met die gegevens, altoos steunende in afhankelijkheid op den zegen
Gods, die hij trouwens ook door geloof in de Verbondsbelof-

te wist aan le grijpen. En wie zou durven beweren dat hij
er ooit bedrogen mede is uitgekomen? Althans te Grand
Rapids niet. ! Toen hij dan ook op zekeren avond dat hij er
cone catechisatie had geleid, door de jeugdige gemeente eenpariglijk was aangehouden om toch ook hunnenthalve, tot
de aanneming der roeping te besluiten, werd hem daarin de
toekomst der gemeente ontsloten, was zijn besluit gebaard.
ik weet het nu," zeide hij, " God wil mij hier gebruiken,
't is voor Grand Rapids niet verloren !" Hoe zeer dan ook
destijds de gemeente verdeeld was, ofschoon niet tegen zijn
persoon bevooroordeeld, hij vreesde niet er heen te gaan.
Op den eersten Zondag in Mei aanvaarde hij te Grand
Ilapids zijn geregeld dienstwerk. Door Dr. A. C. Van
Baalte werd hij daartoe des morgens ingeleid en bevestigd
naar aanleiding van I Thess. 5: 25, en in den namiddag
hield vader, voor eene talrijke schare, zijne intrede, tot text
gekozen hebbende Lucas 13 : G-9, waaronder de zoo magtig
aangrijpende, al aanstonds indruk makende woorden:
!! Heere ! Laat hem ook nog dit jaar tot dat ik om hem .gegraven en mest gelegd zal hebben."
Zoo was dan zijn werk daar aangevangen. Hij zag zijne
schapen des Zondags onder.ee n dak, maar vond weldra uit
dat zij, desniettegenstrumde, in twee-en waren verdeeld.
Ook bestond er weinig harmonie tusschen kerkeraad en gemeente leden. Zelfs was de gemeente zoo'verzwakt, dat zij
zich, althans het eerste jaar van vaders bediening, lot de
Board van birmenlandsche zending mbest wenden .om ondersteuning. Het duurde echter maar twee a drie weken
of de breuke wa:tgeheeld en de gemeente begon zich uit te
breiden. !: Vele menschen," zoo schrijft van die eerste tijden broeder van Driele, " die zorgeloos en Goddeloos uit
Nederland waren gekomen, werden tot den Heere bekeerd.
Zij maren hier gekomen om het' aardsche brood, maar vonden er benevens dat, ook het brood des levens. Gods volk
dat de kient der waarheid in zijn hart reeds uit Nederland •
had medegebragt, werd verkwikt, geleerd, be ves Ligd. 'I Ging
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